**Laudatio Turiae**

**CIL 41062 (R. Fabretti?)**

[— u]xoris.

Col. I:

(perierunt versus nonnulli)

——

[— mo]r̲u̲m̲ p̲r̲o̲i̲b̲i̲t[ate (?) —]=

r̲u̲m̲ [—] p̲e̲r̲m̲a̲n̲s̲is̲ti̲ p̲r̲o̲b̲[a —?].

O̲r̲b̲a̲ta̲ e̲s ̲r̲e̲[pente ante nuptiar]u̲m̲ d̲i̲e̲m̲, u̲tr̲o̲q̲u̲e̲ p̲a̲[rente in deserta soli]=

t̲u̲d̲i̲n̲e̲ u̲n̲a̲ o̲[ccisis. Per te maxu]m̲e̲, c̲u̲m̲ e̲go̲ i̲n̲ M̲a̲c̲e̲d̲o̲[niam provinciam issem],

5 v̲i̲r̲ s̲o̲r̲o̲r̲i̲s̲ t̲u̲a̲[e̲ C̲(aius) C̲l̲u̲v̲i̲u̲s̲ i̲n̲ A̲]fr̲i̲c̲a̲m̲ p̲r̲o̲v̲i̲n̲c̲i̲a̲m̲ [inulta non est relicta]

m̲o̲r̲s̲ p̲a̲r̲e̲n̲t̲u̲m.̲

T̲a̲n̲t̲a̲ c̲u̲m̲ i̲n̲d̲u̲s̲t̲r̲i̲a̲ m̲[unere es p]i̲e̲t̲á̲t̲is̲ p̲e̲r̲f̲u̲n̲c̲t̲a̲ e̲f̲[flagitando atque]

v̲i̲n̲d̲i̲c̲a̲n̲d̲o̲, u̲t̲ s̲i̲ p̲r̲a̲e̲s̲t̲[o fu]i̲s̲s̲e̲m̲u̲s̲, n̲o̲n̲ a̲m̲p̲l̲iu̲[s potuissemus. Sed]

h̲a̲e̲c̲ h̲a̲b̲e̲s̲ c̲o̲m̲m̲u̲n̲i̲a̲ c̲u̲m̲ [s]a̲n̲c̲ti̲s̲s̲i̲m̲á̲ f̲e̲m̲i̲n̲á̲, s̲[orore tua].

10 Q̲u̲a̲e̲ d̲u̲m̲ a̲gi̲t̲a̲b̲a̲s̲, e̲x̲ p̲a̲t̲r̲i̲a̲ d̲o̲m̲ó̲ p̲r̲o̲p̲t̲e̲r̲ c̲u̲s̲t̲o̲d̲i̲a̲[m, non cedisti; sumpto]

d̲e̲ n̲o̲c̲e̲n̲t̲ib̲u̲s̲ s̲u̲p̲p̲l̲i̲c̲i̲o̲ e̲v̲e̲s̲t̲[i]g̲i̲o̲ t̲e̲, i̲n̲ d̲o̲m̲u̲m̲ m̲a̲[tris meae tulisti, ubi]

a̲d̲v̲e̲n̲t̲u̲m̲ m̲e̲u̲m̲ e̲x̲p̲e̲c̲t̲a̲s̲t̲[i].

T̲e̲m̲p̲t̲a̲t̲a̲e̲ d̲e̲i̲n̲d̲e̲ e̲s̲t̲is̲, u̲t̲ t̲e̲s̲t̲a̲m̲e̲n̲[tum], q̲u̲o̲ n̲o̲s̲ e̲r̲a̲m̲u̲s̲ h̲e̲r̲e̲d̲é̲́s̲, r̲u̲p̲t̲[um diceretur] c̲o̲e̲m̲p̲ti̲o̲n̲e̲ f̲a̲c̲t̲a̲ c̲u̲m̲ u̲x̲o̲r̲e̲; i̲t̲a̲ n̲e̲c̲e̲s̲s̲a̲r̲i̲o̲ t̲e̲ c̲u̲m̲ u̲n̲i̲v̲e̲r̲s̲i̲s̲ p̲a̲t̲[ris bonis in]

15 t̲u̲t̲e̲l̲a̲m̲ e̲o̲r̲u̲m̲, q̲u̲i̲ r̲e̲m̲ a̲g̲i̲t̲a̲b̲a̲n̲t̲, r̲e̲c̲c̲i̲d̲i̲s̲s̲e̲; s̲o̲r̲o̲r̲e̲m̲ o̲m̲n̲i̲[no eorum, bonorum]

f̲o̲r̲e̲ e̲x̲p̲e̲r̲t̲e̲m̲, q̲u̲o̲d̲ e̲m̲a̲n̲c̲u̲p̲a̲t̲a̲ e̲s̲s̲e̲t̲ C̲l̲u̲v̲i̲o̲. Q̲u̲a̲ m̲e̲n̲t̲e̲ i̲s̲t̲a̲ a̲c̲c̲[eperis, qua prae]=

s̲e̲n̲t̲i̲a̲ a̲n̲i̲m̲i̲ r̲e̲s̲t̲it̲e̲r̲i̲s̲, e̲t̲s̲i̲ a̲f̲u̲i̲, c̲o̲n̲p̲e̲r̲t̲u̲m̲ h̲a̲b̲e̲o̲.

V̲e̲r̲i̲t̲a̲t̲e̲ c̲a̲u̲s̲s̲a̲m̲ c̲o̲m̲m̲u̲n̲e̲m̲ [t]u̲t̲a̲t̲a̲ e̲s̲: t̲e̲s̲t̲a̲m̲e̲n̲t̲u̲m̲ r̲u̲p̲t̲u̲m̲ n̲o̲n̲ e̲s̲s̲e̲, u̲t̲ [uterque potius]

h̲e̲r̲e̲d̲i̲t̲a̲t̲e̲m̲ t̲e̲n̲e̲r̲e̲m̲u̲s̲, q̲u̲a̲m̲ o̲m̲n̲i̲a̲ b̲o̲n̲a̲ s̲o̲l̲a̲ p̲o̲s̲s̲i̲d̲e̲r̲é̲s̲, c̲e̲r̲t̲á̲ q̲u̲i̲[dem sententia]

20 t̲e̲ i̲t̲a̲ p̲a̲t̲r̲i̲s̲ a̲c̲t̲a̲ d̲e̲f̲e̲n̲s̲u̲r̲a̲m̲, u̲t̲, s̲i̲ n̲o̲n̲ o̲p̲t̲i̲n̲u̲i̲s̲s̲e̲s̲, p̲a̲r̲ti̲t̲ú̲r̲a̲m̲ c̲u̲m̲ s̲[orore te adfir]=

m̲a̲r̲e̲s̲ n̲e̲c̲ s̲u̲b̲ c̲o̲n̲d̲i̲c̲i̲o̲n̲e̲m̲ t̲u̲t̲e̲l̲a̲e̲ l̲e̲g̲i̲t̲u̲m̲a̲e̲ v̲e̲n̲t̲u̲r̲a̲m̲, q̲u̲o̲i̲u̲s̲ p̲e̲r̲ [legem in te ius non]

e̲s̲s̲e̲t̲, n̲e̲q̲u̲e̲ e̲n̲i̲m̲ f̲a̲m̲i̲l̲i̲a̲[e] g̲e̲n̲s̲ u̲l̲l̲a̲ p̲r̲o̲b̲a̲r̲i̲ p̲o̲t̲e̲r̲a̲t̲, q̲u̲a̲e̲ t̲e̲ i̲d̲ f̲a̲c̲e̲r̲e̲ [impediret];

n̲a̲m̲ e̲t̲s̲i̲ p̲a̲tr̲i̲s̲ t̲e̲s̲t̲a̲m̲e̲n̲t̲u̲m̲ r̲u̲p̲t̲u̲m̲ e̲s̲s̲e̲t̲, t̲a̲m̲e̲n̲ i̲i̲s̲, q̲u̲i̲ i̲n̲t̲e̲n̲d̲e̲r̲e̲n̲[t, non esse id]

i̲u̲s̲, q̲u̲i̲a̲ g̲e̲n̲t̲is̲ e̲i̲u̲s̲d̲e̲m̲ n̲o̲n̲ e̲s̲s̲e̲n̲t̲.

25 C̲e̲s̲s̲e̲r̲u̲n̲t̲ c̲o̲n̲s̲t̲a̲n̲t̲i̲a̲e̲ t̲u̲a̲e̲ n̲e̲q̲u̲e̲ a̲m̲p̲l̲iu̲s̲ r̲e̲m̲ s̲o̲l̲l̲i̲c̲i̲t̲a̲r̲u̲n̲t, q̲u̲o̲ f̲a̲c̲t̲o̲ [offici in patrem],

p̲i̲e̲t̲a̲t̲i̲s̲ i̲n̲ s̲o̲r̲o̲r̲e̲m̲, f̲i̲d̲e̲[i] i̲n̲ n̲o̲s̲ p̲a̲t̲r̲o̲c̲i̲n̲i̲u̲m̲ s̲u̲c̲c̲e̲p̲tu̲m̲ s̲o̲l̲a̲ p̲e̲r̲e̲g̲i̲s̲t̲i̲.

R̲a̲r̲a̲ s̲u̲n̲t̲ t̲a̲m̲ d̲i̲u̲t̲u̲r̲n̲a̲ m̲a̲t̲r̲i̲m̲o̲n̲i̲a̲, f̲i̲n̲i̲t̲a̲ m̲o̲r̲t̲e̲, n̲o̲n̲ d̲i̲v̲e̲r̲t̲i̲o̲ i̲n̲[terrupta: contigit]

n̲o̲b̲i̲s̲, u̲t̲ a̲d̲ a̲n̲n̲u̲m̲ X̲X̲X̲X̲I̲ s̲i̲n̲e̲ o̲f̲f̲e̲n̲s̲a̲ p̲e̲r̲d̲u̲c̲e̲r̲e̲t̲u̲r̲. U̲t̲in̲a̲m̲ v̲e̲t̲u̲s̲t̲[a coniunctio habu]=

i̲s̲s̲e̲t̲ m̲u̲t̲a̲t̲i̲o̲n̲e̲m̲ v̲i̲c̲e̲ m̲[e]a̲, q̲u̲a̲ i̲u̲s̲ti̲u̲s̲ e̲r̲a̲t̲ c̲e̲d̲e̲r̲e̲ f̲a̲t̲o̲ m̲a̲i̲o̲r̲e̲m̲.

30 D̲o̲m̲e̲s̲ti̲c̲a̲ b̲o̲n̲a̲ p̲u̲d̲i̲c̲i̲[t]i̲a̲e̲, o̲p̲s̲e̲q̲u̲i̲, c̲o̲m̲i̲t̲a̲t̲i̲s̲, f̲a̲c̲il̲i̲t̲a̲t̲i̲s̲, l̲a̲n̲i̲f̲i̲c̲i̲i̲ s̲t̲u̲d̲[i religionis]

s̲i̲n̲e̲ s̲u̲p̲e̲r̲s̲t̲i̲t̲io̲n̲e̲, o̲[r]n̲a̲t̲u̲s̲ n̲o̲n̲ c̲o̲n̲s̲p̲i̲c̲i̲e̲n̲d̲i̲, c̲u̲l̲t̲u̲s̲ m̲o̲d̲i̲c̲i̲ c̲u̲r̲ [memorem? Cur dicam de cari]=

t̲a̲t̲e̲ f̲a̲m̲i̲l̲ia̲e̲, p̲i̲e̲t̲a̲t̲e̲, [c]u̲m̲ a̲e̲q̲u̲e̲ m̲a̲t̲r̲e̲m̲ m̲e̲a̲m̲ a̲c̲ t̲u̲o̲s̲ p̲a̲r̲e̲n̲t̲e̲s̲ c̲o̲l̲[ueris, non alia mente]

i̲l̲l̲i̲ q̲u̲a̲m̲ t̲u̲i̲s̲ c̲u̲r̲a̲v̲e̲r̲i̲s̲, c̲e̲t̲e̲r̲a̲ i̲n̲n̲u̲m̲e̲r̲a̲b̲i̲l̲i̲a̲ h̲a̲b̲u̲e̲r̲i̲s̲ c̲o̲m̲m̲u̲n̲[ia cum omnibus]

m̲a̲t̲r̲o̲n̲i̲s̲ d̲i̲g̲n̲a̲m̲ f̲[a]m̲a̲m̲ c̲o̲l̲e̲n̲t̲i̲b̲u̲s̲? P̲r̲o̲p̲r̲i̲a̲ s̲u̲n̲t̲ t̲u̲a̲, ̲q̲u̲a̲e̲ ̲v̲i̲n̲d̲i̲c̲o̲ ̲a̲c̲ [paucae uxores in]

35 s̲i̲m̲i̲l̲i̲a̲ i̲n̲c̲i̲d̲e̲r̲u̲n̲t̲, u̲t̲ t̲a̲l̲i̲a̲ p̲a̲t̲e̲r̲e̲n̲t̲u̲r̲ e̲t̲ p̲r̲a̲e̲s̲t̲a̲r̲e̲n̲t̲, q̲u̲a̲e̲ r̲a̲r̲a̲ ̲u̲t e̲s̲s̲e̲n̲t̲ [propitia]

̲f̲o̲r̲t̲u̲n̲a̲ c̲a̲v̲i̲t̲.

O̲m̲n̲e̲ ̲t̲u̲o̲m̲ p̲a̲t̲r̲i̲m̲o̲n̲i̲u̲m̲ ̲a̲c̲c̲e̲p̲t̲u̲m̲ a̲b̲ p̲a̲r̲e̲n̲t̲i̲b̲u̲s̲ ̲c̲o̲m̲m̲u̲n̲i̲ d̲i̲l̲i̲g̲e̲n̲t̲i̲a̲ c̲o̲n̲s̲[ervavimus];

n̲e̲q̲u̲e̲ e̲n̲i̲m̲ e̲r̲a̲t̲ a̲d̲q̲u̲i̲r̲e̲n̲d̲i̲ t̲i̲b̲i̲ c̲u̲r̲a̲, q̲u̲o̲d̲ ̲t̲o̲t̲u̲m̲ m̲i̲h̲i̲ t̲r̲a̲d̲i̲d̲i̲s̲t̲i̲. O̲f̲f̲i̲c̲i̲a̲ [ita par]=

t̲i̲t̲i̲ s̲u̲m̲u̲s̲, u̲t̲ e̲g̲o̲ t̲u̲[t]e̲l̲a̲m̲ t̲u̲a̲e̲ f̲o̲r̲t̲u̲n̲a̲e̲ g̲e̲r̲e̲r̲e̲m̲, t̲u̲ ̲m̲e̲a̲e̲ c̲u̲s̲t̲o̲d̲i̲a̲m̲ s̲u̲s̲t̲[iner̲es. Multa]

40 d̲e̲ ̲h̲a̲c̲ ̲p̲a̲r̲t̲e̲ o̲m̲i̲t̲t̲a̲m̲, n̲e̲ t̲u̲a̲ p̲r̲o̲p̲r̲i̲a̲ m̲e̲c̲u̲m̲ c̲o̲m̲m̲u̲n̲i̲c̲e̲m̲. Sa̲t̲is̲ s̲i̲t̲ [hoc] m̲i̲[hi tuis]

d̲e̲ s̲e̲n̲s̲i̲b̲u̲s̲ [indi]c̲a̲s̲s̲e̲.

[Liberali]t̲a̲t̲e̲m̲ ̲t̲u̲a̲m̲ c̲[u]m̲ p̲l̲u̲r̲u̲m̲i̲s̲ n̲e̲c̲e̲s̲s̲a̲r̲i̲i̲s̲ t̲u̲m̲ p̲r̲a̲e̲c̲i̲p̲u̲e̲ p̲i̲e̲t̲a̲t̲i p̲r̲a̲e̲s̲t̲i̲[tisti].

[— licet qu]i̲s̲ a̲l̲i̲a̲s̲ n̲o̲m̲i̲n̲a̲v̲e̲r̲i̲t̲, u̲n̲a̲m̲ d̲u̲m̲t̲a̲x̲a̲t̲ s̲i̲m̲i̲l̲l̲i̲m̲a̲m̲ [tui —]

[— h]a̲b̲u̲i̲s̲t̲i̲ s̲o̲r̲o̲r̲e̲m̲ t̲u̲a̲m̲; n̲a̲m̲ ̲p̲r̲o̲p̲i̲n̲q̲u̲a̲s̲ v̲e̲s̲t̲r̲a̲s̲ d̲[ignas eiusmodi]

45 [— bene]f̲i̲c̲i̲i̲s̲ d̲o̲m̲i̲b̲u̲̲s̲ v̲e̲s̲t̲r̲i̲s̲ a̲p̲u̲d̲ n̲o̲s̲ e̲d̲u̲c̲a̲v̲i̲s̲t̲i̲s̲. E̲a̲e̲d̲e̲m̲ u̲[t condicio]=

[nes aptas famili]a̲e̲ ̲ve̲̲s̲t̲r̲a̲e̲ c̲o̲n̲s̲e̲q̲u̲i̲ p̲o̲s̲s̲e̲n̲t̲, d̲o̲t̲e̲s p̲a̲r̲a̲s̲t̲i̲s̲, q̲u̲a̲s̲ ̲q̲u̲i̲d̲[em a vobis]̲

[constitutas comm]u̲n̲i̲ c̲o̲n̲s̲i̲l̲i̲o̲ e̲g̲o̲ e̲t̲ C̲(aius) C̲l̲u̲v̲i̲u̲s̲ e̲x̲c̲e̲p̲i̲m̲u̲s̲, e̲t̲ p̲r̲o̲b̲a̲n̲t̲e̲s̲ [sensus vestros],

[ne vestro patrimo]n̲i̲o̲ v̲o̲s̲ m̲u̲l̲t̲a̲r̲e̲t̲i̲s̲, n̲o̲s̲t̲r̲a̲m̲ r̲e̲m̲ ̲fa̲m̲i̲l̲i̲a̲r̲e̲m̲ s̲u̲b̲[didimus vestrae]

[nostraque bona] i̲n̲ d̲o̲t̲e̲s̲ d̲e̲d̲i̲m̲u̲s̲. Q̲u̲o̲d̲ n̲o̲n̲ v̲e̲n̲d̲i̲t̲a̲n̲d̲i̲ n̲o̲s̲t̲r̲i c̲[̲aussa memoravi],

50 [sed ut illa consi]l̲i̲a̲ v̲e̲s̲t̲r̲a̲ c̲o̲n̲c̲e̲p̲t̲a̲ ̲p̲i̲a̲ ̲l̲i̲b̲e̲r̲a̲l̲i̲t̲a̲t̲e̲ h̲o̲n̲o̲r̲i̲ n̲o̲[s duxisse consta]=

[ret exequi de nos]t̲r̲i̲s̲.

[Multa alia merit]a̲ t̲u̲a̲ p̲r̲a̲e̲t̲er̲m̲i̲t̲t̲e̲n̲d̲a̲ [mihi sunt —].

——

(perierunt versus nonnulli)

Col. II :

1 [Varia et ampla subsi]dia fugae meae praestitistì: órnamentis

[me instruxisti], cum omne aurum margaritaque corpori

[tuo accommodata trad]ịdisti mihi, et subinde familiá nummìs frúctibus,

[deceptis nostrorum a]dversariorum custodibus apsentiam meam locupletastì.

5 [Publicatis bonis repet]itis (?), quod ut conarere virtús tua te hortabatur,

[mira pietas tua me m]únìbat clementiá eorum, contra quos ea parabas.

[Nihilo minus tamen v]óx tua est firmitate animí émissa.

[Agmen conlectum ex repe]rtìs hominibus á Milone, quoius domús emptione

[potitus eram, cum ille fuisset] exul, bellì civìlis occásionibus inrupturum

10 [et direpturum — reiecist]ì, [et defe]ndisti domum nostram.

——

(perierunt versu cir. decem)

[— iure Caesar dixit tibi acceptum esse referendu]m extare [adhuc]

me patriae redditum á se, [na]m nisi parasses quod servar[et], c̣avens salutì meae

inaniter opes suas pollice[ret]ur. Ita non minus pietati tu[a]e quam Caesarì

me debeó.

15 Quid ego nunc interiora [no]stra et recondita consilia s[e]rmonesque arcános

éruam? Ut repentinìs nu[nt]iìs ad praesentia et inminentia perìcula évoca=

tus tuìs consiliìs cons[er]vatus sim? Ut neque audac[i]us experirì casús

temere passá śìs et mod̲[es]tiora cogitantì fìda receptácula pararìs

sociosque consilioru[m t]uorum ad me servandum delegerìs sororem

20 tuam et virum eius C(aium) Clu[viu]m coniunćto omnium perìculo? Infìnìta sint,

sì attingere coner. (vac. 1) Sat̲ [si]t̲ mihi tìbìque salutáriter m[e latuisse].

Acerbissumum tamen in vì[ta] mihi accidisse tuá vice fatebo[r, reddito me iam]

cìve patriae benificio et i[ud]i̲cio apsentis Caesaris Augustì, [quom abs te —]

de restitutione mea M(arcus) L[epi]dus conlega praesens interp[ellaretur et ad eius]

25 pedés prostrata humì, n[on] m̲odo non adlevata, sed trá[ducta et indignum in]

modum rapsáta, lìvóri[bus c]orporis replet́a, firmissimo [animo eum admone]=

rés édicti Caesaris cum g̣[r]ạtulatione restitutionis me[ae, atque vocibus eti]=

am contumeliosìs et cr[ud]elibus exceptìs volneribus pa[lam conquereris],

ut auctor meórum perìc[ul]orum nótésceret. (vac. 1) Quoi noc̣[uit mox ea res].

30 Quid hác virtute efficáciu[s], praebere Caesarì clementia[e locum et cum cu]=

stodiá spiritús meì not[a]r̲e inportúnam crudelitatem [Lepidi firma tua]

patientiá?

Sed quid plura? Parcamu[s] órationi, quae debet et potest e[sse brevis ne maxu]=

ma opera tractando pa̲[r]um digne peragamus, quom pr[o maxumo documento]

35 meritórum tuorum oc[ulis] omnium praéferam titulum [salutis meae].

Pácátó orbe terrárum, res[titut]á re publicá quieta deinde n[obis et felicia]

tempora contigerunt. Fue̲[ru]nt optati liberi, quos aliqua[mdiu sors nobis invi]=

derat. Si fortuna procéde[re e]sset passa sollemnis ìnservie[ns, quid utrique no]=

strum défuit? Prócédéns a̲[li]ás spem fìniebat. Quid agitav[eris propterea quae]=

40 que ingredì conata sìs, f[ors] sit an in quibusdem féminìs [conspicua et memorabi]=

lia, in te quidem minime a[dmi]randa, conlata virtútibu[s ceteris, omittam].

Diffìdéns fécunditatì tuae [et do]l̲éns orbitáte meá, ne tenen[do in matrimonio]

te spem habendì liberos [dep]onerem atque eius caussa ess[em infelix, de divertio]

élocuta es, vocuamque [do]mum alterius fecunditatì t̲[e tradituram, non alia]

45 mente, nisi ut notá con[co]rdiá nostrá tú ipsa mihi di̲[gnam et aptam con]=

dicionem quaereres p[ara]résque, ac futurós lìberós t[e communes pro]=

que tuìs habituram adf[irm]arés, neque patrimoni nos[tri, quod adhuc]

fuerat commúne, separa[ti]onem facturam, sed in eodem [arbitrio meo id]

et, sì vellem, tuo ministerio [fu]turum: nihil seiúnctum, ni[hil separatum te]

50 habituram, sororis soc[rusve] officia pietatemque mihi d[ehinc praestituram].

Fatear necessest adeó me exa̲[rsi]sse, ut excesserim mente, adeo [exhorruisse cona]=

tús tuós, ut vix redderer [mi]ḥi. Agitari dìvertia inter nos, [ante quam nobis]

fátó dicta léx esset; poss[e te a]liquid concipere mente, qua[re vivo me desineres]

esse mihi uxor, cum paene̲ [e]x̲ule me vìtá fidissuma perman[sisses]!

55 Quae tanta mihi fuerit cu[pid]itás aut necessitás habendì li[beros, ut propterea]

fidem exuerem, mutare[m c]erta dubiis? Sed quid plura? [Cedens mihi mansisti]

aput me, neque enim ced̲[er]e tibi sine dedecore meo et co[mmuni infelici]=

tate poteram.

Tibi veró quid memorabi̲[lius] quam inserviendo mihi c̣[onsilium cepisse],

60 ut, quom ex te lìberos ha[b]e̲re non possem, per te tamen [haberem et diffi]=

dentiá partús tuì alteriu[s c]oniugio pararés fecunditat[em]?

Utinam patiente utriusqu̲[e a]etate procedere coniugium [potuisset, donec e]=

látó me maiore, quod iu̲[sti]us erat, suprema mihi praesta[res; ego enim super]=

stite te excederem orbitat[e, f]iliá mihi supstitútá.

65 Praecucurristi fátó. Delegast[i] mihi luctum desiderio tuì nec lìbe[ros foturos me mise]=

rum reliquisti. Flectam ego quoque sensús meós ad iudicia tu[a].

Omnia tua cogitata praescri̲[p]t̲a cedant laudibus tuìs, ut sint mi[hi solacia ne nimis]

desiderem, quod inmort[ali]t̲ati ad memoriam cónsecrat[um est].

Fructús vìtae tuae nón dérunt̲ [m]i̲hi. Occurrente fámá tuá firmá[tus animo atque]

70 doctus áctìs tuìs resistam fo[rt]unae, quae mihi non omnia érip[uit, sed cum laudi]=

bus crescere tuì memoriam [pas]sa est. Sed quod tranquillì statús e[rat, mihi tecum]

ámisi, quam speculatrìcem e[t p]ropugnátricem meorum pericul[orum cogitans calami]=

tate frangor nec permane[re] in promisso possum.

Naturális dolor extorquet const[an]t̲i̲ae vìrés: maerore mersor et quibu[s animum firmabam]

75 in necutro mihi cónstó: repeten̲[s p]r̲istinos casús meós futurosque eve[ntus cogitans con]=

cido. Mihi tantìs talibusque pr[aesi]diìs orbatus, intuens famam tuam n[on tam constanter pa]=

tiendo haec quam ad desider̲[ium] ḷúctumque reservatus videor.

Ultumun huiús órationis erit omn[ia] meruisse te neque omnia contigisse mi[hi, ut praestarem]

tibi. Legem habuì mandata tu[a]; quod extra mihi liberum fuerit pr[aestabo].

80 Te Di Mánés tuì ut quietam pat[ia]n̲tur atque ita tueantur optó.